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As	  a	  dancer,	  I	  am	  well	  aware	  of	  how	  dance	  is	  beneficial	  to	  my	  existence	  and	  my	  own	  
being.	  	  I	  am	  fully	  capable	  of	  moving	  and	  have	  full	  expressivity	  of	  my	  own	  body.	  This	  is	  not	  so	  
true	  in	  everyone.	  	  December	  of	  2009	  brought	  arduous	  news	  to	  my	  family	  as	  my	  sister	  was	  
diagnosed	  with	  Multiple	  Sclerosis.	  	  Multiple	  Sclerosis	  is	  an	  auto	  immune	  disease	  that	  affects	  the	  
moving	  body	  by	  eating	  away	  at	  the	  myelin	  around	  the	  nerves	  (Multiple	  Sclerosis	  Association	  of	  
America).	  	  It	  eventually	  leaves	  the	  victims	  unable	  to	  do	  the	  simplest	  of	  tasks,	  such	  as	  walking	  
and	  talking.	  	  	  This	  entire	  experience	  gave	  me	  a	  different	  perspective	  on	  dance	  and	  would	  
ultimately	  push	  me	  to	  pursue	  dance	  at	  the	  collegiate	  level.	  	  I	  saw	  how	  movement	  couldn’t	  be	  
taken	  for	  granted	  and	  I	  needed	  to	  capitalize	  on	  my	  fully	  capable	  moving	  body.	  	  I	  found	  the	  best	  
way	  to	  do	  this	  was	  to	  pursue	  a	  higher	  education	  in	  dance.	  	  With	  this	  passion	  and	  perception	  of	  
movement,	  I	  met	  Laura	  Karlin	  in	  the	  fall	  of	  2014.	  	  Laura	  Karlin,	  the	  director	  and	  founder	  of	  
Invertigo	  Dance	  Theater,	  was	  setting	  a	  piece	  at	  Loyola	  Marymount	  University	  and	  I	  was	  lucky	  to	  
have	  been	  cast	  in	  it.	  	  After	  rehearsals	  we	  would	  have	  chats	  as	  we	  were	  walking	  to	  our	  car.	  That	  
is	  how	  I	  discovered	  Invertigo’s	  “Dancing	  Through	  Parkinson’s”	  program.	  	  	  I	  knew	  from	  the	  
second	  I	  learned	  about	  the	  program	  that	  I	  had	  to	  get	  involved.	  	  I	  always	  promised	  Karlin	  that	  I	  
would	  come	  visit	  the	  class	  and	  participate.	  	  I	  then	  decided	  during	  my	  second	  semester	  junior	  
year,	  that	  I	  would	  go	  far	  beyond	  just	  visiting	  the	  class,	  I	  wanted	  to	  learn	  how	  to	  teach	  it.	  	  I	  
wanted	  to	  have	  the	  skill	  set	  and	  experience	  to	  work	  with	  a	  population	  that	  is	  struggling	  just	  to	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do	  daily	  functional	  activities,	  let	  alone	  dance	  and	  be	  as	  mobile	  as	  the	  average	  body.	  	  I	  wanted	  to	  
know	  what	  additional	  skills	  it	  would	  take	  to	  teach	  a	  population,	  in	  comparison	  to	  the	  fully	  
capable	  dance	  students	  that	  I	  already	  teach.	  	  
Timeline	  
	   In	  June	  2015,	  I	  began	  my	  training	  in	  the	  Dancing	  Through	  Parkinson’s	  Program.	  	  	  For	  six	  
months	  I	  participated	  in	  the	  classes,	  observed	  the	  teachers	  and	  students	  and	  periodically	  
assisted	  the	  lead	  teachers.	  	  In	  February	  2016,	  my	  training	  progressed	  and	  I	  led	  one	  section	  of	  
the	  class	  every	  week.	  	  	  Sofia	  Klass,	  my	  trainer	  and	  the	  director	  of	  the	  program,	  and	  I	  debriefed	  
after	  every	  class	  section,	  and	  I	  used	  these	  notes	  as	  I	  planned	  for	  the	  coming	  weeks.	  My	  training	  
culminated	  in	  April,	  and	  I	  continue	  to	  volunteer	  my	  time	  as	  a	  teacher	  in	  the	  program.	  	  I	  hope	  to	  
be	  able	  to	  continue	  to	  stay	  involved	  in	  the	  program	  post	  my	  Loyola	  Marymount	  University	  
education.	  	  
My	  Challenges	  
I	  had	  never	  worked	  with	  this	  population	  before	  and	  Sofia	  Klass,	  Laura	  Karlin,	  Linda	  
Berghoff,	  and	  all	  the	  other	  teachers	  made	  it	  look	  so	  effortless.	  	  As	  I	  started	  to	  teach	  I	  found	  
developing	  appropriate,	  yet	  engaging	  choreography	  to	  be	  difficult.	  	  In	  addition,	  I	  realized	  that	  
what	  I	  think	  is	  very	  easy	  may	  be	  challenging	  to	  this	  population,	  or	  the	  teaching	  of	  it	  needs	  to	  be	  
approached	  delicately.	  	  You	  don’t	  want	  to	  undermine	  the	  dancer’s	  and	  make	  the	  class	  feel	  
lessoned,	  though	  you	  want	  to	  be	  able	  to	  teach	  the	  students’	  levels.	  	  	  I	  really	  found	  myself	  
challenged	  as	  a	  dancer	  and	  artist.	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   In	  addition	  to	  the	  challenges	  I	  found	  during	  my	  journey	  I	  also	  found	  some	  limitations	  to	  
my	  process.	  	  The	  actual	  teaching	  was	  a	  little	  shorter	  than	  I	  would	  have	  liked	  as	  I	  was	  only	  able	  
to	  teach	  each	  part	  of	  the	  program	  roughly	  twice	  and	  was	  not	  able	  to	  get	  as	  comfortable	  as	  I	  
would	  have	  liked	  too.	  	  Since	  bodies	  are	  so	  complex,	  and	  these	  dancers	  possess	  some	  sort	  of	  
neurological	  or	  movement	  disorder,	  I	  had	  to	  be	  even	  more	  flexible	  as	  a	  teacher	  and	  better	  
about	  regulating	  the	  physical	  and	  mental	  state	  of	  my	  students.	  	  One	  week	  the	  students	  could	  
be	  really	  engaged	  and	  their	  bodies	  feeling	  ready	  to	  dance.	  	  The	  next	  week	  the	  same	  students	  
could	  need	  a	  much	  slower	  lesson,	  or	  a	  class	  taught	  entirely	  in	  the	  chair.	  	  	  This	  skill	  of	  learning	  
how	  to	  adapt	  quickly	  in	  the	  moment,	  can	  only	  come	  with	  more	  experience	  so	  I	  would	  have	  
loved	  to	  have	  gotten	  more	  teaching	  experience	  and	  coaching	  than	  just	  teaching	  each	  section	  
twice.	  
Evolution	  
	   This	  project	  helped	  me	  manifest	  myself	  as	  a	  dance	  artist	  in	  my	  final	  year	  here	  at	  LMU.	  	  	  I	  
do	  want	  to	  perform	  professionally	  in	  dance	  concert	  work,	  yet	  at	  the	  same	  time	  I	  believe	  that	  
movement	  and	  dance	  should	  be	  accessible	  to	  everyone	  and	  have	  found	  such	  joy	  as	  a	  teacher.	  	  
One	  of	  my	  biggest	  accomplishments	  has	  been	  my	  growth	  in	  my	  teaching	  abilities,	  particularly	  	  	  
the	  way	  I	  work	  with	  multiple	  populations.	  	  In	  addition	  to	  teaching	  at	  the	  DTP	  program,	  I	  have	  
been	  teaching	  children	  and	  teens	  at	  a	  dance	  studio	  for	  the	  past	  year.	  	  Through	  the	  DTP	  program	  
I	  have	  developed	  a	  great	  deal	  of	  patience	  and	  a	  new	  set	  of	  skills	  that	  I	  can	  apply	  to	  children	  at	  
the	  studio.	  	  The	  DTP	  population,	  especially	  those	  with	  such	  movement	  disorders	  take	  a	  great	  
deal	  of	  patience,	  require	  more	  demonstration	  and	  explanation	  of	  movement,	  and	  they	  don’t	  
always	  possess	  the	  same	  amount	  of	  proprioception	  and	  bodily	  control	  as	  fully	  capable	  youthful	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students.	  	  This	  required	  me	  to	  become	  much	  more	  flexible	  in	  my	  teaching	  and	  really	  engage	  
with	  the	  class	  on	  a	  deeper	  level.	  
In	  addition	  to	  the	  growth	  of	  my	  teaching	  skills,	  this	  journey	  with	  the	  DTP	  program	  has	  
informed	  my	  definition	  of	  dance	  and	  helped	  continue	  to	  shape	  who	  I	  am	  as	  a	  dance	  artist.	  
These	  dancers	  are	  moving	  because	  it	  is	  prescribed	  to	  them.	  	  It	  has	  proven	  to	  help	  them	  
medically	  and	  help	  them	  carry	  on	  with	  their	  daily	  lives.	  	  This	  helped	  redefine	  movement	  for	  
myself	  as	  a	  trained	  dancer	  and	  I	  find	  that	  I	  can	  relate	  to	  this	  as	  well.	  	  I	  have	  chosen	  dance	  as	  my	  
passion	  and	  job	  because	  I	  have	  self-­‐prescribed	  it	  to	  myself	  and	  find	  that	  it	  too	  helps	  me	  through	  
the	  everyday	  and	  benefits	  my	  psyche	  and	  my	  physical	  being.	  	  I	  may	  be	  able	  to	  have	  a	  wider	  
vocabulary	  of	  movement	  in	  which	  to	  speak,	  yet	  the	  stories	  that	  these	  dancers	  are	  telling	  with	  
their	  movement,	  and	  their	  reason	  for	  moving	  should	  not	  be	  undermined.	  	  These	  dancers	  are	  
just	  as	  valid	  and	  through	  them	  my	  definition	  of	  dance	  and	  “dancer”	  has	  been	  impacted	  and	  
expanded.	  	  
	   I	  have	  come	  out	  of	  this	  experience	  believing	  that	  movement	  is	  for	  everyone	  and	  is	  not	  
just	  entitled	  to	  trained	  dancers	  with	  full	  body	  capacity.	  Through	  movement	  one	  becomes	  a	  
dancer.	  	  In	  the	  creation	  of	  this	  program,	  Invertigo	  Dance	  Theater	  wanted	  to	  develop	  a	  dance	  
class	  that	  could	  involve	  anyone.	  	  According	  to	  their	  program	  guidelines,	  anyone	  who	  attends	  a	  
class	  must	  participate	  in	  some	  dancing.	  	  This	  a	  philosophy	  that	  has	  always	  been	  a	  part	  of	  who	  I	  
am	  as	  a	  dancer	  and	  artist.	  	  It	  was	  in	  the	  DTP	  classes	  I	  first	  saw	  it	  in	  action.	  	  My	  participation	  in	  
DTP	  clarified	  my	  belief	  that	  dance	  can	  benefit	  people	  of	  all	  ages	  and	  abilities.	  	  





	   I	  started	  this	  journey	  on	  June	  22	  215,	  when	  I	  first	  attended	  my	  first	  ever	  Dancing	  
Through	  Parkinson’s	  class.	  	  	  Leonard	  was	  the	  first	  student	  I	  started	  talking	  to	  and	  danced	  next	  
to.	  	  He	  had	  been	  coming	  to	  the	  classes	  often,	  and	  I	  assumed	  he	  had	  Parkinson’s,	  yet	  he	  didn’t	  
exhibit	  the	  typical	  symptoms.	  	  I	  was	  a	  little	  perplexed.	  	  My	  first	  experience	  of	  the	  class	  was	  
majority	  of	  it	  was	  taught	  in	  chairs.	  	  It	  included	  a	  lot	  of	  reaching	  and	  cross	  lateral	  work,	  working	  
the	  dancer’s	  brain	  and	  coordination	  where	  this	  connection	  is	  the	  hardest	  to	  execute.	  	  	  It	  
requires	  the	  dancers	  to	  have	  a	  lot	  of	  focus.	  	  Even	  if	  you	  ask	  them	  to	  pick	  up	  opposite	  leg	  and	  
arm	  at	  the	  same	  time,	  something	  perhaps	  a	  fully	  capable	  being	  could	  execute	  relatively	  easily,	  
they	  will	  most	  likely	  pick	  up	  same	  arm	  and	  leg	  at	  first.	  
	   I	  didn’t	  know	  what	  to	  expect	  in	  my	  first	  class.	  	  My	  only	  prior	  knowledge	  of	  Parkinson’s	  
was	  that	  of	  Michael	  J	  Fox,	  someone	  who	  has	  tremors	  and	  is	  therefore	  hindered	  in	  movement	  
control.	  	  I	  was	  surprised	  to	  find	  that	  only	  one	  of	  our	  dancers	  had	  the	  tremors,	  as	  mentioned	  
before	  when	  I	  met	  Leonard	  and	  noticed	  he	  didn’t	  possess	  the	  symptoms	  I	  typically	  associate	  
with	  Parkinson’s.	  	  The	  other	  dancers	  there	  walked	  with	  canes	  and	  walkers,	  and	  some	  had	  
portable	  oxygen	  containers	  that	  they	  used	  but	  from	  a	  glance	  majority	  of	  the	  dancers	  looked	  
more	  as	  if	  they	  were	  just	  indeed	  old	  and	  their	  body	  didn’t	  move	  as	  swiftly	  and	  agile	  as	  it	  once	  
did,	  the	  typical	  aging	  process.	  	  This	  perplexed	  me	  a	  bit	  and	  I	  found	  myself	  having	  to	  learn	  more	  
about	  Parkinson’s	  to	  understand	  what	  I	  was	  seeing	  and	  what	  the	  dancers	  were	  experiencing.	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   I	  learned	  that	  Parkinson’s	  has	  many	  other	  symptoms	  than	  just	  the	  tremors,	  which	  are	  
the	  most	  highly	  associated	  with	  Parkinson’s.	  Other	  symptoms	  include	  bradykinesia,	  or	  slowness	  
of	  movement,	  stiffness	  in	  the	  body,	  especially	  concaving	  of	  the	  shoulders,	  trouble	  with	  
proprioception	  and	  balance,	  as	  well	  other	  involuntary	  movements	  or	  dyskinesias	  can	  occur.	  This	  
is	  why	  activity,	  especially	  dance,	  promotes	  awareness	  of	  space,	  balance,	  flexibility,	  and	  keeps	  
the	  mind	  active.	  	  	  
	   I	  then	  did	  my	  research	  and	  understood	  what	  was	  going	  on	  with	  the	  dancers	  in	  the	  class	  
and	  learned	  why	  I	  was	  observing	  what	  I	  was	  observing.	  	  From	  this	  I	  was	  able	  to	  deduct	  the	  
intention	  and	  goals	  of	  the	  class.	  	  I	  noticed	  three	  primary	  areas	  of	  focus.	  	  First,	  expanding	  and	  
creating	  more	  range	  of	  motion	  in	  those	  areas	  that	  have	  started	  to	  stiffen	  due	  to	  the	  disease.	  	  
Second,	  working	  on	  cross-­‐	  lateral	  connections	  to	  continue	  to	  keep	  the	  mines	  and	  neural	  
connectivity	  strong	  in	  our	  dancers.	  This	  can	  even	  start	  to	  deteriorate	  with	  age.	  	  	  Lastly,	  standing	  
up	  using	  the	  chair	  as	  balance	  to	  be	  able	  to	  work	  on	  core	  and	  ability	  to	  move	  standing.	  
	   	   	   	   	   	   The	  Class	  
	   The	  class	  structure	  goes	  as	  follows.	  	  It	  starts	  with	  a	  warm	  up.	  	  This	  usually	  consists	  of	  
stretching	  in	  the	  chair	  to	  mobilize	  various	  joints.	  	  We	  also	  do	  vocal	  warm	  ups,	  because	  
vocalization	  becomes	  something	  harder	  and	  harder	  to	  do	  for	  those	  with	  Parkinson’s.	  	  
	   The	  next	  portion	  of	  the	  class	  is	  port	  de	  bras.	  	  It’s	  an	  exercise	  focused	  on	  movement	  of	  
the	  arms.	  	  This	  provides	  confidence	  for	  those	  who	  maybe	  struggle	  to	  coordinate	  the	  whole	  
body.	  	  	  It	  allows	  for	  more	  expressivity	  without	  the	  pressure	  to	  execute	  full	  body	  choreography.	  	  	  
This	  portion	  of	  the	  class	  is	  sometimes	  a	  brain	  teaser.	  	  The	  actual	  port	  de	  bras	  movement	  may	  be	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relatively	  easy,	  though	  the	  sequencing	  of	  the	  movement	  may	  require	  a	  little	  more	  brain	  power	  
to	  remember	  and	  execute.	  	  
	   The	  third	  portion	  of	  a	  typical	  class	  includes	  the	  seated	  choreography.	  	  While	  all	  the	  
choreography	  for	  the	  rest	  class	  has	  a	  seated	  version	  and	  standing	  version,	  everyone	  is	  doing	  
this	  portion	  of	  the	  class	  seated.	  	  In	  comparison	  to	  the	  port	  de	  bras	  section,	  this	  choreography	  is	  
much	  more	  full	  body	  invested	  and	  can	  incorporate	  movement	  of	  the	  arms	  and	  legs.	  	  
	   Next	  we	  work	  on	  getting	  those	  that	  would	  like	  to	  finish	  the	  duration	  of	  the	  class	  
standing.	  	  Those	  who	  choose	  to	  stay	  seated	  are	  then	  moved	  to	  one	  end	  of	  the	  room	  to	  follow	  a	  
teacher	  who	  will	  be	  leading	  a	  modified	  seated	  version.	  	  The	  first	  thing	  we	  do	  standing	  is	  the	  
ballet	  barre.	  	  The	  ballet	  barre	  is	  quite	  basic	  and	  consists	  mainly	  of	  pliés	  and	  tendus.	  	  The	  ballet	  
barre	  introduces	  the	  very	  basics	  of	  ballet	  and	  balletic	  terminology	  and	  orients	  those	  wanting	  to	  
stand	  in	  a	  more	  weight	  bearing	  position.	  	  They	  then	  have	  a	  stronger	  proprioception	  and	  can	  be	  
more	  confident	  for	  our	  center	  combination	  or	  across	  the	  floor,	  as	  any	  ballet	  barre	  work	  does	  
prepare	  you	  for.	  	  
	   The	  final	  large	  movement	  portion	  of	  class	  is	  the	  center	  combination.	  	  This	  is	  usually	  
done	  without	  the	  chair,	  there	  is	  an	  adaptable	  chair	  version	  however.	  	  The	  dancers	  are	  led	  
through	  either	  a	  center	  combination	  or	  across	  the	  floor	  combinations	  and	  the	  occasional	  
partner	  improvisation.	  	  This	  tends	  to	  be	  the	  hardest	  and	  the	  teacher	  needs	  to	  be	  flexible	  as	  the	  
dancers	  can	  start	  choosing	  to	  sit	  down	  or	  may	  not	  be	  picking	  up	  the	  choreography	  as	  the	  
teacher	  had	  expected.	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The	  Generational	  Gap	  
	   Through	  my	  journey	  I	  taught	  every	  portion	  of	  the	  class.	  	  One	  major	  observation	  I	  found	  
was	  the	  generation	  age	  gap	  between	  me	  and	  my	  students.	  	  I	  had	  been	  so	  used	  to	  teaching	  
students	  younger	  than	  myself	  that	  I	  had	  never	  imagined	  what	  it	  would	  be	  like	  to	  teach	  an	  older	  
population.	  	  One	  of	  the	  first	  notes	  I	  was	  given	  by	  Sofia	  after	  teaching	  my	  first	  exercise,	  which	  
was	  the	  warm	  up,	  was	  that	  I	  could	  speak	  up	  more.	  	  I	  always	  felt	  that	  I	  was	  a	  fairly	  loud	  person.	  	  I	  
have	  theater	  experience	  and	  am	  used	  to	  projecting	  but	  I	  did	  feel	  that	  there	  was	  a	  hesitation	  in	  
my	  voice	  while	  teaching,	  I	  was	  doubting	  myself.	  	  Gaining	  confidence	  seemed	  to	  be	  a	  theme	  in	  
all	  of	  the	  notes	  that	  were	  given	  to	  me.	  	  I	  utilized	  my	  journal	  and	  reflection	  to	  get	  to	  the	  bottom	  
of	  why	  was	  I	  a	  tad	  more	  shy	  or	  nervous	  to	  teach	  this	  population.	  	  I	  then	  realized	  that	  it	  did	  have	  
to	  do	  with	  the	  generation	  gap	  between	  me	  and	  the	  students.	  	  It	  didn’t	  seem	  hard	  to	  gain	  the	  
elderly	  students’	  approval	  or	  trust.	  They	  trusted	  in	  my	  abilities	  in	  teaching	  and	  my	  knowledge	  of	  
dance.	  	  Yet,	  in	  my	  mind	  I	  knew	  that	  they	  were	  more	  capable	  of	  judgement	  and	  being	  more	  
opinionated	  than	  my	  younger	  students.	  	  This	  was	  daunting	  to	  me,	  and	  even	  though	  I	  was	  
possibly	  more	  knowledgeable	  and	  experienced	  in	  dance,	  these	  people	  had	  much	  more	  life.	  All	  I	  
could	  think	  was	  I	  have	  more	  to	  learn	  from	  them	  than	  they	  could	  possibly	  learn	  from	  me.	  	  I	  had	  
to	  learn	  how	  to	  get	  out	  of	  this	  mindset	  and	  I	  began	  thinking	  of	  how	  I	  am	  supporting	  the	  
environment	  and	  just	  creating	  a	  positive	  atmosphere	  for	  our	  students	  to	  just	  move	  and	  groove.	  	  
They	  aren’t	  trying	  to	  be	  professional	  dancers.	  	  At	  the	  end	  of	  the	  day	  it’s	  just	  dance	  and	  we	  are	  
there	  to	  have	  a	  good	  time.	  	  It’s	  supposed	  to	  feel	  good	  and	  be	  beneficial	  to	  this	  population.	  	  
Therefore	  it	  should	  probably	  feel	  good	  and	  beneficial	  to	  me	  as	  a	  teacher	  too.	  	  In	  time,	  I	  found	  
myself	  learning	  from	  my	  students	  as	  well.	  	  One	  of	  our	  students,	  Willie,	  happens	  to	  be	  a	  very	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accomplished	  Salsa	  instructor	  and	  dancer.	  	  Those	  pathways	  and	  movement	  are	  still	  in	  his	  body	  
and	  he	  teaches	  me	  how	  to	  Salsa	  and	  partner.	  	  As	  well,	  learning	  about	  Willie’s	  Cuban	  past	  and	  
how	  he	  migrated	  to	  the	  United	  States	  is	  an	  entire	  other	  fascinating	  story.	  	  It	  is	  those	  moments	  
that	  I	  really	  cherish	  with	  my	  students	  and	  this	  population	  in	  particular,	  that	  I	  can’t	  really	  have	  
with	  my	  younger	  students.	  	  Another	  positive	  benefit	  of	  working	  with	  this	  population	  is	  having	  
the	  opportunity	  to	  play	  older	  songs.	  	  The	  students	  respond	  a	  great	  deal	  to	  Frank	  Sinatra,	  Doris	  
Day,	  and	  James	  Brown,	  while	  my	  younger	  students	  prefer	  listening	  to	  more	  current	  songs.	  
Never	  Assume	  
	   Since	  I	  am	  a	  very	  competent	  teacher	  of	  children	  and	  teens,	  I	  assumed	  any	  teaching	  
would	  be	  easy	  to	  take	  on	  and	  that	  I	  would	  be	  pretty	  immediately	  successful	  in	  teaching	  this	  
population.	  	  I	  was	  very	  much	  wrong.	  	  Sofia,	  Linda,	  and	  the	  other	  teachers	  made	  teaching	  the	  
DTP	  classes	  look	  so	  effortless.	  	  When	  I	  first	  taught,	  though,	  I	  found	  that	  the	  classes	  were	  a	  lot	  
more	  difficult	  to	  teach	  than	  I	  first	  imagined.	  	  In	  my	  first	  day	  teaching	  I	  found	  I	  had	  to	  move	  at	  a	  
much	  slower	  pace	  than	  I	  was	  accustomed	  to.	  	  The	  students	  were	  not	  all	  able	  to	  follow	  along	  as	  
swiftly	  as	  my	  younger	  students,	  and	  most	  definitely	  not	  able	  to	  move	  as	  quickly	  as	  I	  could.	  	  I	  had	  
to	  really	  make	  sure	  that	  the	  students	  were	  getting	  where	  they	  needed	  to	  be.	  	  I	  had	  to	  also	  learn	  
how	  to	  sift	  through	  the	  crowd	  of	  capable	  caretakers	  of	  the	  Parkinson’s	  students	  and	  the	  other	  
instructors	  to	  find	  the	  students	  with	  said	  movement	  disorders	  and	  who	  were	  having	  a	  more	  
difficult	  time	  with	  the	  movement.	  	  There	  may	  be	  20	  people	  in	  the	  room	  dancing,	  but	  only	  15	  of	  
them	  have	  Parkinson’s	  or	  a	  movement	  disorder,	  and	  those	  are	  the	  people	  in	  the	  class	  you	  are	  
really	  have	  to	  give	  more	  attention	  to.	  	  In	  addition,	  even	  if	  the	  Parkinson’s	  students	  are	  not	  
physically	  able	  to	  do	  the	  movement,	  it	  is	  still	  helpful	  for	  them	  to	  see	  the	  movement	  because	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their	  body	  is	  still	  triggering	  neurological	  signals	  and	  creating	  neural	  pathways	  as	  if	  they	  are	  
doing	  the	  movement	  even	  if	  they	  can’t	  physically	  execute	  it	  for	  whatever	  reason.	  	  So	  learning	  
how	  to	  dance	  full	  out	  and	  say	  the	  movement	  at	  the	  same	  time	  was	  a	  skill	  I	  had	  to	  develop.	  	  
Choreography	  
	   I	  found	  creating	  choreography	  for	  the	  class	  was	  more	  eye	  opening	  than	  I	  thought	  it	  was	  
going	  to	  be.	  	  While	  teaching	  said	  at	  a	  studio,	  I	  teach	  ballet,	  jazz,	  and	  hip	  hop	  that	  is	  known	  to	  all	  
the	  teachers	  at	  the	  studio.	  	  This	  is	  not	  so	  much	  in	  the	  DTP	  classes.	  	  There	  is	  more	  opportunity	  
for	  more	  creative	  movement	  and	  exploration.	  	  Yes	  we	  do	  use	  some	  dance	  terminology	  and	  
balletic	  vocabulary,	  but	  some	  of	  this	  is	  adapted	  to	  a	  chair	  or	  taught	  in	  a	  very	  different	  context	  
than	  an	  actual	  ballet	  class.	  	  The	  goal	  of	  the	  DTP	  choreography	  is	  to	  create	  something	  engaging	  
at	  a	  level	  that	  is	  doable	  for	  our	  students.	  	  When	  choreographing	  for	  my	  class,	  I	  felt	  the	  pressure	  
to	  create	  something	  new	  and	  exciting	  for	  my	  students,	  but	  I	  also	  found	  I	  had	  limited	  movement	  
vocabulary	  to	  work	  with	  because	  I	  was	  still	  learning	  what	  the	  students	  were	  physically	  capable	  
of	  and	  didn’t	  want	  to	  give	  them	  something	  that	  they	  would	  have	  a	  difficult	  time	  doing.	  	  I	  was	  so	  
concerned	  for	  the	  safety	  of	  my	  students	  as	  well	  as	  that	  they	  enjoy	  the	  movement.	  	  It	  took	  some	  
time	  to	  know	  how	  to	  proceed	  with	  this	  dilemma.	  	  
The	  two	  most	  challenging	  sections	  of	  the	  class	  for	  me	  to	  choreograph	  for	  were	  the	  
standing	  choreography	  and	  the	  seated	  choreography.	  	  These	  portions	  of	  the	  class	  are	  really	  
open	  to	  a	  possibility	  of	  movement	  ,	  diversity	  of	  styles	  and	  require	  some	  imagination.	  	  	  
The	  first	  time	  I	  taught	  the	  standing	  choreography	  I	  felt	  pretty	  confident,	  though	  again	  I	  
could	  speak	  up	  a	  little	  more.	  	  I	  then	  added	  on	  to	  my	  taught	  choreography	  the	  following	  week.	  	  I	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had	  seen	  during	  my	  time	  observing	  the	  classes	  the	  students	  doing	  pivot	  turns	  and	  observed	  
that	  while	  it	  was	  challenging,	  they	  were	  able	  to	  switch	  directions.	  	  I	  then	  added	  a	  pivot	  and	  
change	  of	  directions	  in	  my	  standing	  choreography.	  	  The	  class	  had	  a	  very	  difficult	  time	  with	  this.	  	  
I	  could	  feel	  the	  entire	  room	  kind	  of	  get	  a	  little	  agitated.	  	  The	  students	  were	  probably	  frustrated	  
that	  they	  couldn’t	  get	  it	  and	  I	  indeed	  was	  not	  frustrated	  at	  them	  but	  at	  myself	  for	  not	  being	  
able	  to	  find	  the	  proper	  verbal	  cues	  and	  explanation	  to	  help	  them	  with	  the	  step.	  	  Sofia	  helped	  a	  
little,	  giving	  me	  some	  prompts	  to	  help	  verbalize	  the	  movement	  to	  the	  students.	  	  After	  class	  I	  
went	  to	  go	  talk	  to	  her	  about	  it.	  	  She	  said	  that	  everyone	  kind	  of	  needs	  to	  have	  a	  moment	  to	  
struggle,	  and	  she	  definitely	  went	  through	  that	  at	  the	  beginning	  of	  her	  teaching	  career.	  	  I	  
continued	  to	  ask	  her	  why	  I	  have	  seen	  them	  do	  it	  before	  and	  why	  they	  were	  not	  able	  to	  do	  it	  
today.	  	  She	  responded	  saying	  that	  when	  making	  such	  choreography	  you	  have	  to	  build	  in	  
transitions	  as	  steps,	  as	  it	  takes	  time	  for	  the	  dancers	  to	  get	  to	  where	  they	  need	  to	  be	  to	  even	  do	  
the	  step.	  	  For	  example,	  in	  a	  pivot	  you	  have	  to	  explain	  the	  step	  and	  turn	  of	  direction	  as	  two	  
entities.	  	  This	  divides	  the	  pivot	  it	  two	  separate	  movements,	  instead	  of	  one,	  as	  a	  more	  able	  
bodied	  dancer	  could	  execute.	  	  It	  is	  a	  way	  to	  explain	  the	  transitions	  in	  the	  step,	  which	  is	  key	  to	  
teaching	  any	  movement	  to	  this	  particular	  population.	  	  This	  made	  sense	  to	  me.	  	  	  
Another	  challenge	  came	  when	  I	  was	  teaching	  my	  seated	  choreography.	  	  I	  taught	  a	  pretty	  
structurally	  difficult	  piece.	  	  It	  consisted	  of	  parts	  A,	  B,	  C,	  D,	  and	  E.	  	  The	  parts	  were	  connected	  to	  
the	  music	  and	  a	  particular	  part	  in	  the	  song,	  as	  the	  song	  goes	  through	  a	  multitude	  of	  various	  
rhythms	  and	  didn’t	  follow	  a	  typical	  song	  structure.	  	  I	  even	  challenged	  the	  students	  musically	  by	  
creating	  some	  syncopated	  movement	  and	  more	  complex	  movement	  in	  range	  of	  motion.	  	  While	  
I	  didn’t	  pressure	  the	  students	  into	  totally	  understanding	  these	  complex	  details	  of	  the	  
Hamill	  14	  
	  
movement,	  I	  found	  Sofia	  cueing	  me	  to	  discuss	  the	  musicality	  and	  specificity	  with	  the	  students.	  
For	  example,	  she	  said	  to	  discuss	  syncopation.	  	  In	  that	  moment	  I	  realized	  because	  the	  population	  
is	  older	  that	  they	  were	  capable	  of	  understanding	  such	  terminology	  and	  concepts.	  	  Even	  though	  
their	  bodies	  may	  not	  be	  able	  to	  move	  in	  syncopation	  it	  doesn’t	  mean	  I	  should	  short	  change	  
them	  on	  their	  ability	  to	  understand	  what	  I	  am	  asking	  for.	  	  Next,	  I	  discussed	  a	  reach	  I	  was	  doing.	  	  
It	  was	  a	  typical	  reach,	  very	  much	  in	  a	  jazz	  vernacular	  and	  inspired	  by	  Luigi.	  	  Sofia	  asked	  me	  to	  
discuss	  the	  pathway	  of	  the	  shoulder	  in	  which	  it	  internally	  rotates	  as	  the	  arm	  moves	  upward	  and	  
externally	  rotates	  as	  the	  arm	  comes	  back	  down	  by	  one’s	  side.	  	  I	  didn’t	  expect	  the	  students	  to	  
really	  pick	  up	  on	  this	  detail	  and	  didn’t	  know	  whether	  to	  ask	  for	  such	  clarity.	  	  What	  I	  learned	  is	  
that	  when	  I	  teach,	  I	  need	  to	  find	  a	  balance	  between	  what	  to	  correct	  and	  what	  to	  let	  go,	  and	  
what	  to	  go	  into	  detail	  about	  when	  teaching	  is	  something	  that	  I	  will	  continue	  to	  find	  as	  I	  get	  to	  
know	  my	  Parkinson’s	  students	  and	  their	  abilities.	  	  It	  was	  definitely	  beneficial	  to	  have	  Sofia	  there	  
to	  not	  only	  push	  me	  as	  a	  teacher	  to	  find	  a	  way	  to	  discuss	  such	  movement	  and	  detail,	  but	  to	  
challenge	  the	  students	  to	  move	  with	  that	  specificity	  within	  their	  capabilities.	  
Section	  III	  
Affective	  Results	  
Overall	  I	  am	  happy	  with	  the	  results	  of	  my	  training	  and	  practice	  teaching	  with	  Invertigo	  
Dance	  Theater’s	  DTP	  program.	  	  I	  feel	  very	  accomplished	  in	  my	  achievements	  and	  growth	  with	  
teaching	  the	  class.	  	  I	  also	  have	  grown	  as	  a	  dance	  artist;	  teaching	  the	  DTP	  classes	  has	  informed	  
my	  artistry	  by	  learning	  how	  to	  be	  less	  critical	  of	  myself.	  	  Sometimes,	  we	  can’t	  access	  our	  full	  
potential	  because	  we	  are	  so	  afraid	  of	  failing.	  	  Here	  I	  am	  perfecting	  much	  more	  technical	  dance	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vocabulary	  and	  becoming	  affectively	  frustrated	  at	  times,	  when	  these	  Parkinson’s	  students	  are	  
simply	  there	  to	  enjoy	  the	  movement.	  	  It	  just	  reminded	  me	  how	  much	  bigger	  things	  in	  life	  there	  
are	  to	  worry	  about	  and	  it’s	  okay	  if	  enjoying	  my	  movement	  is	  a	  part	  of	  my	  daily	  class	  work	  as	  
well.	  	  Working	  like	  this	  has	  increased	  my	  technical	  work	  and	  dance	  ability	  ro.	  	  It	  is	  a	  more	  
round-­‐about	  way	  than	  I	  had	  been	  approaching	  it	  before,	  but	  nonetheless	  productive.	  	  Because	  
of	  the	  positive	  experience	  I	  have	  had,	  I	  would	  hope	  to	  continue	  with	  teaching	  this	  particular	  
population.	  	  Overall,	  this	  experience	  made	  me	  a	  much	  more	  patient	  person	  and	  grateful	  that	  I	  
have	  a	  fully	  mobile	  and	  expressive	  body.	  
I	  really	  think	  that	  the	  Dancing	  Through	  Parkinson’s	  Program	  is	  not	  getting	  the	  amount	  of	  
students	  that	  it	  deserves	  and	  this	  makes	  me	  sad.	  	  There	  are	  many	  reasons	  for	  this.	  	  One	  is	  that	  
the	  classes	  are	  donation	  based	  and	  so	  Invertigo	  Dance	  Theater	  does	  takes	  a	  financial	  
responsibility	  in	  taking	  care	  of	  these	  classes	  if	  not	  enough	  students	  attend	  or	  if	  the	  students	  
don’t	  donate.	  In	  order	  for	  Invertigo	  to	  get	  grants	  to	  cover	  the	  program,	  they	  need	  an	  adequate	  
number	  of	  students	  attending.	  	  In	  my	  time	  since	  the	  beginning	  of	  summer	  the	  numbers	  were	  
pretty	  sporadic.	  	  Only	  a	  handful	  of	  students	  would	  come	  weekly.	  	  We	  did	  get	  an	  increase	  in	  
numbers	  after	  an	  NPR	  story	  about	  Invertigo’s	  DTP	  Program	  aired	  in	  January.	  	  Though	  again	  this	  
handful	  of	  participants	  have	  proved	  to	  be	  not	  as	  consistent	  as	  would	  be	  ideal.	  	  Another	  issue	  is	  
that	  the	  original	  loyal	  dancers	  of	  the	  program	  have	  now	  progressed	  in	  their	  symptoms	  to	  a	  
point	  that	  attending	  class	  is	  not	  as	  easy	  as	  it	  once	  was.	  	  The	  Dancing	  Through	  Parkinson’s	  
program	  has	  continued	  to	  revamp	  and	  increase	  advertisement	  for	  the	  classes	  to	  increase	  
awareness,	  especially	  among	  the	  populations,	  such	  as	  those	  with	  Parkinson’s,	  who	  benefit	  the	  





	   This	  experience	  and	  the	  culmination	  of	  my	  experiences	  does	  fulfill	  my	  original	  goals	  as	  
outline	  in	  Section	  1	  of	  this	  paper.	  	  	  I	  did	  ultimately	  became	  more	  skilled	  as	  a	  teacher	  and	  feel	  
confident	  that	  I	  could	  teach	  all	  aspects	  of	  the	  Dancing	  Through	  the	  Parkinson’s	  curriculum.	  I	  
think	  it	  will	  take	  a	  lot	  more	  experience	  to	  settle	  in	  and	  feel	  at	  ease	  with	  it	  in	  the	  same	  way	  that	  
Sofia	  and	  the	  other	  teachers	  do,	  but	  I	  know	  that	  will	  come	  with	  time.	  	  	  
	   It	  felt	  good	  to	  give	  back	  to	  a	  program	  and	  use	  my	  abilities	  to	  foster	  a	  population	  in	  need,	  
which	  was	  always	  an	  intention	  of	  my	  involvement	  with	  the	  program.	  	  In	  addition,	  I	  loved	  seeing	  
the	  benefits	  of	  dance	  in	  not	  only	  the	  physical	  beings	  of	  these	  students	  but	  seeing	  what	  a	  
wonderful	  community	  has	  been	  built	  through	  this	  program.	  	  Between	  the	  teachers	  and	  the	  
dancers	  the	  space	  transforms	  to	  such	  a	  place	  of	  warmth	  and	  safety	  that	  it	  truly	  encourages	  
growth.	  	  I	  see	  tremendous	  change	  in	  not	  only	  the	  students	  but	  the	  teachers	  as	  well.	  	  This	  made	  
it	  so	  easy	  to	  really	  put	  myself	  out	  there	  and	  work	  to	  become	  the	  best	  teacher	  I	  could	  be	  in	  such	  
a	  short	  amount	  of	  time.	  	  
What	  Needs	  Further	  Development	  
	   I	  think	  my	  ability	  in	  teaching	  the	  seated	  choreography	  and	  the	  standing	  choreography	  
still	  needs	  to	  be	  developed.	  	  While	  I	  am	  competent	  in	  my	  abilities	  to	  teach	  these	  sections,	  my	  
lack	  of	  confidence	  and	  hesitation	  still	  comes	  across.	  	  I	  am	  working	  on	  this	  and	  know	  it	  will	  just	  
come	  with	  experience.	  	  I	  would	  also	  like	  to	  further	  develop	  my	  imagination	  and	  creativity	  in	  my	  
DTP	  choreography.	  	  I	  love	  the	  other	  teachers’	  choreography	  and	  find	  it	  inventive	  and	  engaging.	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I	  find	  that	  I	  have	  a	  very	  limited	  vocabulary	  in	  my	  DTP	  choreography	  because	  I	  am	  still	  getting	  to	  
know	  what	  my	  students	  can	  and	  cannot	  do.	  	  I	  need	  more	  investigation	  and	  time	  developing	  the	  
choreography	  to	  find	  new	  ways	  of	  introducing	  the	  same	  movement	  vocabulary	  that	  the	  
students	  can	  safely	  execute.	  
	   In	  terms	  of	  the	  DTP	  program	  itself,	  I	  think	  we	  need	  to	  expand	  the	  program	  and	  increase	  
the	  number	  students.	  	  This	  has	  continuously	  been	  a	  goal	  and	  will	  continue	  to	  be	  a	  priority	  in	  the	  
coming	  months.	  	  The	  NPR	  spot	  is	  a	  positive	  step	  in	  this	  process,	  and	  more	  publicity	  like	  this	  is	  
needed.	  
	   	   	   	   	   What	  Skills	  to	  Keep	  	  
	   Patience	  is	  something	  I	  greatly	  developed	  in	  this	  process.	  	  I	  needed	  patience	  with	  my	  
students	  and	  myself	  as	  I	  learned	  to	  teach	  at	  a	  much	  slower	  pace.	  	  I	  had	  to	  be	  patient	  in	  my	  
abilities	  and	  know	  that	  it	  is	  okay	  to	  not	  be	  perfect	  at	  teaching	  these	  classes	  right	  away.	  	  Sofia	  
had	  to	  remind	  me	  of	  this	  as	  I	  would	  get	  discouraged	  if	  I	  didn’t	  do	  as	  well	  as	  I	  thought	  I	  would.	  	  
Learning	  how	  to	  co-­‐teach	  was	  also	  as	  skill	  I	  found	  I	  became	  more	  comfortable	  with	  
during	  my	  teaching.	  	  I	  got	  more	  and	  more	  eager	  to	  teach	  the	  various	  sections	  as	  I	  got	  more	  
involved	  in	  teaching.	  	  The	  nature	  of	  the	  class	  though	  being	  taught	  by	  three	  different	  teachers,	  
something	  I	  wasn’t	  accustomed	  to,	  slowed	  that	  process	  so	  I	  had	  to	  wait	  a	  couple	  weeks	  before	  I	  
could	  teach	  another	  section.	  	  This	  is	  actually	  a	  positive	  thing	  as	  it	  was	  a	  sign	  that	  I	  was	  enjoying	  
myself	  and	  it	  also	  gave	  me	  time	  to	  reflect	  on	  each	  section	  and	  my	  teaching	  before	  I	  would	  
continue	  on	  to	  the	  next	  section.	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   Flexibility	  is	  another	  thing	  I	  had	  to	  develop	  quite	  quickly	  to	  teach	  these	  classes.	  	  I	  really	  
had	  to	  gage	  how	  the	  students	  were	  on	  any	  given	  day	  and	  be	  able	  to	  adapt	  my	  plan	  accordingly.	  
This	  also	  developed	  my	  sense	  of	  being	  able	  to	  read	  others	  and	  to	  develop	  much	  more	  
awareness	  in	  my	  teaching	  and	  ability	  to	  multitask,	  as	  I	  had	  to	  dance	  and	  teach	  full	  out	  while	  
watching	  my	  students.	  	  
	   All	  of	  these	  skillsets	  and	  new	  behavioral	  changes	  are	  definitely	  things	  I	  plan	  to	  keep	  
utilizing	  and	  developing.	  	  These	  skills	  transcend	  across	  a	  multitude	  of	  activities	  and	  can	  be	  used	  
in	  the	  everyday	  life.	  	  	  
Section	  IV	  
The	  Future	  
	   I	  definitely	  plan	  to	  continue	  working	  with	  this	  more	  disabled	  population.	  	  Whether	  I	  
become	  part	  of	  their	  faculty	  or	  not	  in	  the	  future,	  I	  hope	  to	  still	  continue	  to	  be	  a	  part	  of	  this	  
community	  and	  contribute	  my	  talents	  and	  passion.	  	  It	  rejuvenates	  me	  and	  definitely	  reminds	  
me	  of	  my	  love	  of	  dance	  each	  week.	  	  
	   In	  a	  year	  I	  hope	  to	  perform	  as	  a	  dancer	  in	  the	  Los	  Angeles	  area.	  I	  would	  love	  to	  dance	  for	  
a	  contemporary	  company.	  	  I	  plan	  to	  continue	  teaching	  at	  The	  School	  of	  Dance	  and	  Music	  in	  the	  
South	  Bay,	  the	  studio	  I	  currently	  teach	  children	  and	  teens.	  	  Ideally	  my	  teaching	  will	  also	  include	  
a	  future	  teaching	  with	  the	  Dancing	  Through	  Parkinson’s	  Program.	  	  If	  I	  am	  unable	  to	  continue	  in	  
the	  program	  regularly	  for	  whatever	  reason,	  I	  plan	  to	  somehow	  stay	  involved,	  even	  if	  that	  means	  
I	  am	  popping	  in	  once	  a	  month	  to	  a	  class	  as	  these	  teachers	  and	  students	  have	  become	  a	  special	  
family	  to	  me.	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   In	  five	  years	  I	  hope	  to	  be	  performing	  professionally	  for	  Momix,	  a	  dance	  company	  based	  
out	  of	  Connecticut.	  	  The	  company	  tours	  a	  lot	  and	  so	  I	  may	  not	  be	  able	  to	  teach	  as	  much	  as	  I	  
would	  like	  to.	  	  However,	  what	  also	  attracts	  me	  to	  such	  companies	  as	  Momix	  is	  their	  interest	  in	  
movement	  for	  non-­‐dancers	  as	  well	  as	  dancers	  alike.	  	  I	  intend	  to	  get	  as	  much	  performance	  
experience	  as	  possible	  so	  that	  I	  can	  really	  develop	  my	  performance	  and	  technical	  skills,	  allowing	  
me	  to	  provide	  that	  more	  insight	  to	  my	  students	  when	  I	  return	  to	  teaching.	  	  In	  this	  time	  period	  I	  
would	  also	  love	  to	  get	  certified	  in	  Pilates,	  which	  could	  allow	  me	  to	  work	  with	  such	  disabled	  
populations,	  as	  many	  certified	  instructors,	  such	  as	  Sofia	  Klass	  do.	  Other	  Pilates	  instructors	  that	  I	  
have	  known	  during	  my	  time	  at	  LMU,	  such	  as	  Kelly	  Alvarez,	  have	  worked	  with	  clients	  with	  
Multiple	  Sclerosis,	  which	  definitely	  relates	  back	  to	  my	  sister	  and	  why	  I	  dance.	  For	  me,	  this	  
connection	  always	  needs	  to	  be	  integrated	  into	  my	  career.	  	  
	   In	  about	  10	  years	  I	  hope	  to	  return	  to	  get	  my	  MFA	  and	  teach	  at	  the	  college	  level.	  	  I	  always	  
believe	  in	  giving	  back	  and	  so	  by	  the	  time	  I	  get	  to	  the	  latter	  end	  of	  my	  performing	  career	  I	  would	  
love	  to	  develop	  and	  inspire	  the	  next	  generation	  of	  dancers.	  	  I	  hope	  to	  ultimately	  gain	  enough	  
knowledge	  to	  become	  the	  most	  well	  rounded	  dance	  artist,	  performer	  and	  dance	  educator	  I	  can	  
be.	  	  
My	  knowledge	  and	  experienced	  gained	  while	  working	  on	  my	  thesis	  will	  definitely	  help	  
me	  accomplish	  these	  goals.	  	  It	  is	  a	  small	  step	  to	  gaining	  more	  knowledge	  into	  these	  fields	  of	  
work	  and	  has	  only	  helped	  me	  mature	  as	  a	  dance	  artist	  and	  human.	  	  It	  has	  increased	  my	  
knowledge	  of	  the	  human	  body,	  which	  only	  helps	  further	  my	  own	  kinesthetic	  work	  as	  it	  bridges	  
my	  mind-­‐body	  connectivity.	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   Through	  this	  project,	  I	  have	  gained	  a	  network	  of	  fellow	  teachers	  that	  can	  only	  help	  me	  
further	  my	  work	  with	  people	  with	  Parkinson’s.	  	  All	  the	  teachers	  I	  have	  had	  the	  opportunity	  to	  
meet	  have	  been	  so	  supportive	  and	  I	  have	  treasured	  my	  opportunity	  to	  learn	  from	  them.	  	  Their	  
optimism,	  their	  spirit,	  and	  their	  radiance	  is	  something	  I	  learned	  can	  take	  you	  a	  long	  way	  in	  this	  
world	  and	  really	  does	  affect	  others.	  	  It	  only	  helps	  the	  way	  you	  work,	  and	  especially	  makes	  a	  
huge	  difference	  when	  a	  large	  portion	  of	  your	  job	  is	  working	  with	  humans,	  which	  is	  pretty	  crucial	  
for	  any	  dancer.	  The	  humility	  and	  spirit	  of	  Laura	  Karlin,	  as	  well	  as	  the	  beautiful,	  elegant,	  and	  
technical	  dancer,	  she	  shines	  when	  she	  works	  with	  the	  Dancing	  Through	  Parkinson’s	  program.	  	  
This	  is	  something	  that	  inspires	  me	  so	  much	  and	  emulating	  this	  can	  only	  make	  me	  a	  better	  
person.	  	  	  
	   I	  have	  grown	  in	  this	  experience.	  	  And	  overall	  I	  have	  found	  myself.	  	  The	  more	  one	  can	  be	  
clear	  about	  themselves,	  the	  more	  one	  can	  gain	  clarity	  in	  their	  life.	  I	  think	  the	  worst	  thing	  
someone	  can	  be	  in	  the	  world	  is	  indifferent	  and	  the	  only	  way	  to	  understand	  your	  affectations	  
towards	  something	  is	  to	  experience	  it,	  and	  that’s	  what	  I	  did.	  	  I	  fell	  in	  love	  with	  an	  area	  of	  the	  
dance	  and	  movement	  field	  that	  I	  didn’t	  think	  would	  become	  such	  a	  necessity	  to	  my	  being	  and	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